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ABSTRAKT
Ky punim do të tentojë të identifikojë problemet me të cilat po përballet Kuvendi i Kosovës
me trupat e saj vartëse, në ushtrimin e kompetencave të tyre në fushën e monitorimit të
zbatimit të ligjeve. Po ashtu do të tentojë të ofrojë përgjigje për atë se cilat janë kapacitetet
aktuale, profesionale dhe materiale të komisioneve parlamentare për realizimin e këtyre
kompetencave, si dhe sa kanë qenë efikas këto komisione në monitorimin e zbatimit të
ligjeve. Në mungesë të një strategjie gjithë përfshirëse për sundimin e ligjit, por dhe
vullnetit politik, të gjitha institucionet e Republikës së Kosovës përfshirë edhe Kuvendin e
Kosovës, në vazhdimësi po dëshmojnë se e kanë injoruar procesin e zbatimit në praktikë të
ligjeve të miratuara. Ideja e nxjerrjes së një numri sa më të madh ligjeve pa u preokupuar
mbi fazat e implementimit të tyre, gjithnjë e më tepër po kuptohet si një qasje e gabuar dhe
që sjell probleme shumë të më në fuqizimin e sundimit të ligjit në Republikën e Kosovës.
Institucionet ekzekutive në nivel qendrore dhe atë lokal, akoma nuk po dëshmojnë
gatishmëri të plotë, për të implementuar të gjitha dispozitat ligjore, që dalin nga
legjislacioni i aprovuar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës. Kjo shpesh herë po vjen si
rezultat i mungesës së vullnetit dhe përkushtimit të bartësve të institucioneve të caktuara
për t’i implementuar, por jo rrallë herë edhe nga mungesa e kapaciteteve profesionale për
interpretim dhe zbatim të çdo dispozite ligjore.

I

MIRËNJOHJE DHE FALENDËRIME
Me punimin tim të diplomës jam munduar të jap maksimumin tim dhe dua ti përmend
personat të cilët më kanë ndihmuar gjatë këtij punimi. Pedagogu udhëheqës Agon
Halabaku, PhD, i cili më ka ndihmuar gjatë gjithë këtij punimi, më ka këshilluar dhe
ndihmuar deri në përfundim të punimit. Një falenderim tjetër i përket familjes sime të
ngushtë, dajës tim tek i cili kam qenë i punësuar për vite radhazi dhe më ka motivuar gjatë
gjithë kohës bashkë me familjen time dhe kanë pasur besim në mua. Falenderoj profesorët,
kolegët me të cilët kam kaluar vitet më të mira të studimeve në këtë kolegj.

Tetor, 2017
Prishtinë

II

PËRMBAJTJA

FJALORI I TERMAVE ................................................................................. V
1

HYRJE........................................................................................................ 1

2

SHQYRTIMI I LITERATURËS ............................................................. 2

3

4

2.1

Kuvendi i Republikës së Kosovës dhe Kompetencat e tij ....................................... 3

2.2

Funksionet kryesore të kontrollit parlamentar. ........................................................ 5

2.3

Instrumentet e kontrollit parlamentar të qeverisë .................................................... 5

2.4

Komisionet parlamentare ......................................................................................... 8

2.5

Grupet parlamentare................................................................................................. 8

2.6

Administrata ............................................................................................................. 9

2.7

Ligjbërja ................................................................................................................... 9

2.8

Transparenca .......................................................................................................... 10

2.9

Zgjedhja e Presidentit ............................................................................................ 10

Mjetet e rregullta të kontrollit parlamentar ......................................... 11
3.1

Miratimi i buxhetit ................................................................................................. 11

3.2

Paraqitja e raporteve periodike të qeverisë në parlament ...................................... 12

Mjetet e jashtëzakonshme të kontrollit parlamentar .......................... 13
4.1

Pyetjet e deputetëve ............................................................................................... 13

4.2

Interpelanca parlamentare ...................................................................................... 15

4.3

Organizimi i interpelancave në Kuvendin e Kosovës ............................................ 17

4.4

Instituti i votëbesimit të qeverisë ........................................................................... 19

4.5

Rasti i Shqipërisë ................................................................................................... 20
III

4.6

Shkarkimi i Qeverisë.............................................................................................. 21

5

DEKLARIMI I PROBLEMIT ............................................................... 23

6

METODOLOGJIA ................................................................................. 24
6.1

Objektivi i studimit ................................................................................................ 24

6.2

Qëllimi i studimit ................................................................................................... 24

7

KONKLUZIONI ..................................................................................... 25

8

REKOMANDIMET .................................... Error! Bookmark not defined.

REFERENCAT .............................................................................................. 27

IV

FJALORI I TERMAVE
KMFP – Komisioni për Mbikëqyrjen e Financave Publike
KDI – Instituti Demokratik i Kosovës
USAID – Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar
OESD – Kompani austriake
KEK-u – Korporata elektrike e Kosovës
KS - OKB – Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara

V

1

HYRJE

Historiku i Kuvendit të Kosovës si një institucion demokratik nuk është i gjatë. Kosova në
vitin 1999 ka dal nga lufta duke u ballafaquar me një tranzicion të dyfishtë. Në njërën anë
me tranzicionin statusor duke kërkuar zgjidhjen e statusit final drejtë pavarësisë, dhe në
anën tjetër me tranzicionin post komunist, ku për shkak të instalimit të sistemit monist për
më shumë se pesë dekada, parlamentarizmi ishte i ndaluar. Bazat e themelimit të tij si një
institucion me premisa demokratike, janë vendosur pas instalimit të administratës
ndërkombëtare në Kosovë, në përputhje me Rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të
Kombeve të Bashkuara (KS OKB), të miratuar me 10 qershor të vitit 1999 (KDI, 2013).
Periudha për më shumë se një dekadë të funksionimit të Kuvendit të Kosovës, dëshmon se
ky institucion, përpos përballjes me sfidat e krijimit dhe ndërtimit të vetë institucional, u
përballë edhe me nevojën e marrjes së vendimeve shumë të rëndësishme si ajo për shpalljen
e pavarësisë, të pasuar më vonë me sfidat tjera që Kosova u ballafaqua në rrugën e saj të
shtetë-ndërtimit.
Kontrolli i dobët parlamentar nga njëra anë dhe nga ana tjetër tendencat e fuqishme nga
ekzekutivi i vendit për ta shndërruar Kuvendin e Kosovës në legjitimues me çdo kusht të
vendimeve të saja, ka bërë që Kuvendi i Kosovës edhe pas përfundimit të mbikëqyrjes
ndërkombëtare të pavarësisë, të mos arrijë të fuqizohet bazuar në kompetencat kushtetuese.
Ndikimi i qeverisë në punën e Kuvendit në një situatë normale do të mund të reflektonte
për shkak se qeveria e ka mbështetjen, i ka numrat dhe shumicën parlamentare në Kuvend,
por në Kosovë ka ndodhur diçka ndryshe, sepse ka shumë raste kur edhe pse Kuvendi ka
votuar diçka që Qeveria e ka vlerësuar si jo të drejtë, pastaj Qeveria ka ndikuar tek
deputetët që ata ta ndryshojnë qëndrimin
Megjithatë me kalimin e kohës e me theks të veçantë pas shpalljes së pavarësisë, dhe pas
miratimit të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, kjo çështje duket se po i takon së
kaluarës. Institucionet e vendit, po bëjnë përpjekje për etablimin e një rendi unik ligjor në
tërë territorin e Kosovës, duke e koncentruar gjithë procesin e ligjvënies në institucionin e
vetëm që është bartës i pushtetit legjislativ në vend‐ Kuvendin e Kosovës.
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SHQYRTIMI I LITERATURËS

Kuvendi si organ shtetëror është bartës i funksioneve më të rëndësishme shtetërore dhe
politike të një shteti. Një ndër funksionet me shumë rëndësi të cilin e ushtron parlamenti
perveq funksionit legjislativ ka rol zgjedhor dhe kontrollues (mbikëqyrës) i ekzekutivit
respektivisht qeverisë. Ketë funksion e ushtrojnë vetëm parlamentet e shteteve më sistem
të qeverisjes parlamentare, për faktin se në këto qeveria është organ ekzekutiv i zgjedhur
nga parlamenti dhe po ashtu e njëjta edhe mund të shkarkohet nga parlamenti. Kuvendi i
Republikës së Kosovës është institucioni i vetëm i cili zgjedhet drejtpërdrejtë nga qytetarët.
Zgjedhja e Qeverisë dhe Presidentit, miratimit i ligjeve dhe emërimet e udhëheqësve të
institucioneve të pavarura janë disa nga përgjegjësitë kushtetuese të Kuvendit.
Kuvendi përbëhet nga 120 deputetë të zgjedhur me votim të fshehtë. Vendet në Kuvend ndahen
mes të gjitha partive, koalicioneve, nismave qytetare, kandidatëve të pavarur nëpërpjesëtim me
numrin e votave të vlefshme. (Bajrami, 2005). Në kuadër të kësaj njëzet vende janë të
garantuara për komunitetet jo shumicë. Dhjetë prej tyre janë për komunitetin serb, ndërsa dhjetë
tjerat për komunitetet tjera jo shumicë në Kosovë, romë, ashkalinjë, egjiptian, turq dhe goran.
Kuvendi i Republikës së Kosovës është institucioni i vetëm i cili zgjedhet drejtpërdrejtë nga
qytetarët. Zgjedhja e Qeverisë dhe Presidentit, miratimit i ligjeve dhe emërimet e
udhëheqësve të institucioneve të pavarura janë disa nga përgjegjësitë kushtetuese të
Kuvendit. Njëkohësisht, Kuvendi gëzon kompetenca të gjera edhe në mbikëqyrjen e
funksionimit efikas të këtyre institucioneve si dhe mbikëqyrjen e zbatimit të ligjeve.
Mungesa e mbikëqyrjes efikase parlamentare, veçanërisht në vendet në tranzicion, shpesh
konsiderohet si një nga arsyet e dështimit të sistemeve demokratike të qeverisjes.
Kuvendet disponojnë një mori të gjërë mjetesh për të kryer funksionin e tyre të kontrollit.
Mjetet më të përhapura janë: pyetjet për ministrat (me shkrim ose me gojë), interpelancat
dhe mocionet e mosbesimit. Të tjera mjete përfshijnë mekanizmat e kontrollit buxhetor,
shkarkimin dhe krijimin e komisioneve ad-hoc të hetimit. Këto mjete, parlamenti i ka në
dispozicion në mënyrë të vazhdueshme dhe mund ti shfrytëzoj gjatë tërë kohëzgjatjes së
mandatit të tij (Bajrami, 2005).
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Njëkohësisht, Kuvendi gëzon kompetenca të gjera edhe në mbikëqyrjen e funksionimit
efikas të këtyre institucioneve si dhe mbikëqyrjen e zbatimit të ligjeve. Mungesa e
mbikëqyrjes efikase parlamentare, veçanërisht në vendet në tranzicion, shpesh konsiderohet
si një nga arsyet e dështimit të sistemeve demokratike të qeverisjes.
2.1

Kuvendi i Republikës së Kosovës dhe Kompetencat e tij

Kuvendi i Republikës së Kosovës dhe Kompetencat e tij të cilat ushtrohen në përputhje me
nenin 65 të Kushtetutës janë (Rregullore e Kuvendit të Republikës së Kosovës 2010):
1. Miraton Kushtetutën, ligje, rezoluta, deklarata dhe akte të tjera të përgjithshme.
2. Vendos ta ndryshojë Kushtetutën me dy të tretat (2/3) e votave të të gjithë deputetëve të
Kuvendit, përfshirë edhe dy të tretat (2/3) e të gjithë deputetëve që i mbajnë vendet e
rezervuara ose të garantuara për përfaqësuesit e komuniteteve, të cilat nuk janë shumicë në
Kosovë.
3. Shpall referendum, në pajtim me ligjin.
4. Ratifikon traktate ndërkombëtare.
5. Miraton buxhetin e Republikës së Kosovës.
6. Zgjedh dhe shkarkon Kryetarin dhe nënkryetarët e Kuvendit.
7. Zgjedh dhe mund ta shkarkojë Presidentin e Republikës së Kosovës, në përputhje me
Kushtetutën.
8. Zgjedh Qeverinë dhe mund të shprehë mosbesimin ndaj saj.
9. Mbikëqyr punën e Qeverisë dhe të institucioneve të tjera publike, të cilat në bazë të
Kushtetutës dhe të ligjeve i raportojnë Kuvendit.
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10. Zgjedh anëtarët e Këshillit Gjyqësor të Kosovës dhe të Këshillit Prokurorial të Kosovës,
në përputhje me Kushtetutën.
11. Propozon gjykatësit e Gjykatës Kushtetuese.
12. Mbikëqyr politikën e jashtme dhe politikën e sigurisë.
13. Jep pëlqimin për dekretin e Presidentit për shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme.
14. Vendos për çështjet e interesit të përgjithshëm, të përcaktuara me ligj.
Kuvendi ka tri funksione kryesore: Ligjvënës, që përfshinë hartimin e ligjeve dhe
mbikëqyrjen e zbatimit të tyre. Një ndër karakteristikat themelore të sisitemit parlamentar
paraqet të drejtën e parlamentit të ushtrojë mbikqyrje të vazhdueshëm mbi Qeverinë, të
shtrojë pyetje, interpelancë, të formojë komisione të përhershme për përcjelljen e
veprimtarisë së Qeverisë, të formojë komisione anketuese për të provuar përgjegjësinë e
ministrave dhe të ngjashme. Ky quhet kontroll parlamentar, me që e ushtron parlamenti dhe
atë me forma plenare me komisionet e tij dhe kjo shpesh sjell deri te përgjegjësia para
parlamentit. Efekti i tij nuk mbaron me aktin e përgjegjësisë, por ajo ka efekt parandalues,
për shkak se stimulon subjektet mbi të cilat ushtrohet kontrolli që me kujdes dhe në mënyrë
të ndërgjegjshme t’i kryejnë detyrat që dalin nga puna e tyre. Kontrolli parlamentar ka të
bëjë edhe me ligjshmërinë dhe me rregullsinë e veprimtarisë. Fjala kontroll ka më shumë
kuptime. Por kur përdoret nga aspekti i të drejtës kushtetuese dhe parlamentare, kontrolli
ngërthen disa elemente dhe atë:
•

elementin informues – evidentohet gjendja faktike;

•

elementin vlerësues – vlerësohen rezultatet nga aktiviteti i subjektit që i nënshtrohet
kontrollit parlamentar;

•

ndërmarrjen e masave adekuate – sanksioneve varësisht nga gjendja e konstatuar.
4

Kontrolli është i lidhur ngushtë me përgjegjësinë. Kur do të konstatohen parregullësi në
punën e subjekteve që i nënshtrohen kontrollit parlamentar, kjo paraqet shkas për ngritjen e
çështjes së përgjegjësisë politike (Bajrami, 2005).
2.2

Funksionet kryesore të kontrollit parlamentar.

- Të zbulojë dhe të parandalojë abuzimet, sjelljet arbitrare ose jo ligjore dhe antikushtetuese
të qeverisë dhe të organizmave publikë. Mbrojtja e të drejtave dhe lirive të qytetarëve është
në qendër të këtij funksioni.
- T’i kërkojë qeverisë llogari për mënyrën sesi ajo përdor fondet publike, me qëllim
përmirësimin e efikasitetit të shpenzimeve publike dhe mos lejimin e abuzimeve financiare
në veprimtarinë e administratës.
- Të mbikëqyrë zbatimin me efektivitet të politikave të programuara nga qeveria.
- Të bëjë transparencën e veprimtarisë së qeverisë dhe të forcojë besimin e qytetarëve
kundrejt shtetit ligjor (Bajrami, 2005).
2.3

Instrumentet e kontrollit parlamentar të qeverisë

Janë dispozitat kushtetuese ato që zakonisht përcaktojnë mjetet që duhet të përdorin
parlamentet për ushtrimin e funksionit të kontrollit. Mënyrat se si këto mjete përdoren,
ndryshojnë nga një parlament në tjetrin; ato ushtrohen sipas procedurave të caktuara në
rregulloret e Parlamentit. Ekzistojne instrumente të ndryshme nëpërmjet të cilave
parlamenti mund ta mbikëqyr apo 283 ta kontrolloj qeverine, si: e drejta e parlamentit për
miratimin e buxhetit shtetëror, raportet periodike të cilat qeveria i paraqet parlamentit për
punën e saj, pyetjet e deputetëve, interpelanca, instituti i votëbesimit të qeverisë etj. Në
librin e tij, Sistemi Kushtetues i Republikës së Kosovës, prof. Dr. Arsim Bajrami
instrumentet e kontrollit parlamentar i ka ndare në dy grupe: në mjete të rregullta dhe mjete
të jashtëzakonshme. Në mjete të rregullta të kontrollit parlamentar, hyjnë e drejta e
parlamentit për miratimin e buxhetit shtetërorsi dhe raportet periodike të cilat qeveria i
paraqet parlamentit për punën e saj. Ndërsa si mjete të jashtëzakonshme të kontrollit
5

parlamentar konsiderohen: pyetjet e deputetëve, interpelanca parlamentare, komisionet
anketuese parlamentare, instiituti i votëbesimit të qeverisë si dhe ai shkarkimit të qeverisë
(Bajrami, 2005).
Në përgjithësi, roli i mbikëqyrjes efikase parlamentare konsiston në:
• Mbikëqyrjen e punës së institucioneve ekzekutive dhe institucioneve të pavarura;
• Mbikëqyrjen e zbatimit të ligjeve dhe ndërmarrjen e masave konkrete për mos zbatimin e
tyre;
• Mbajtjen e qeverisë përgjegjëse për mënyrën e shpenzimit të buxhetit, respektivisht
taksave të qytetarëve, duke ndikuar në rritjen e efikasitetit dhe efektivitetit;
• Zbatimin adekuat të programit dhe politikave qeveritare;
• Promovimin e transparencës dhe llogaridhënies në qeverisje, si dhe rritjes të
besueshmërisë së qytetarëve në organet shtetërore.
Paralel me funksionin përfaqësues dhe ligjvënës, mbikëqyrja e Qeverisë dhe mbajtja e saj
përgjegjëse konsiderohet si një nga përgjegjësitë kryesore të parlamenteve demokratike.
Para së gjithash është e drejtë dhe përgjegjësi e parlamentit që përfaqëson interesat e
qytetarëve, që vazhdimisht të mbikëqyrë performancën e degës ekzekutive. Në çdo shtet me
demokraci përfaqësuese të zhvilluar, organet legjislative kanë mekanizma të veçantë
përmes të cilëve mbikëqyrin punën e institucioneve ekzekutive. Qëllimi primar i
mbikëqyrjes është t’u mundësojë qytetarëve që përmes përfaqësuesve të zgjedhur të mbajë
Qeverinë përgjegjëse për veprimet dhe mosveprimet e saj apo sukseset dhe dështimet.
Ndërsa, qëllimi i dytë është t’u mundësojë anëtarëve të parlamentit të verifikojnë se sa janë
të zbatueshme dhe të dobishme politikat dhe ligjet e miratuara.

Ligjet dhe politikat publike të miratuara nga Parlamenti jo gjithmonë arrijnë qëllimin për të
cilin janë krijuar, për shkak të gabimeve në përpilim, pengesave në implementim ose për
shkak të ndryshimeve socio-ekonomike në vend. Andaj, si pjesë e funksionit mbikëqyrës,
parlamenti duhet të verifikoj zbatimin e politikave dhe ligjeve, të identifikojë pengesat dhe
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ngecjet eventuale, dhe të propozoj marrjen e masave të nevojshme për zbatimin adekuat të
tyre (Osmanaj & Osmanaj, 2013).
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Kontrolli dhe mbikëqyrja parlamentare ndaj ekzekutivit bëhet përmes pyetjeve parlamentare,
interpelancave, nëpërmjet shqyrtimit të raporteve të qeverisë mbi punën e tyre, duke ngritur
komisione të posaçme për të organizuar vizita në terren me qëllim kontrollit në praktikë të
masave të caktuara ndaj qeverisë, komisioneve hetimore, mocioneve të votëbesimit etj.
Përfaqësues, kriteri themelor i një parlamenti demokratik është të jetë përfaqësues i popullit, që
do të thotë të përfaqësoj vullnetin popullor të shprehur nga zgjedhësit në zgjedhje.
2.4

Komisionet parlamentare

Komisionet parlamentare në Kuvendin e Kosovës janë të mbingarkuara, duke marrë
parasysh se disa prej tyre mbulojnë aktivitetet dy apo tri dikastereve qeveritare. Nga ana
tjetër agjendat tejet e ngjeshura legjislative ka ndikuar që komisionet parlamentare
funksionet tjera t’i neglizhojnë deri në mos ushtrimin e tyre apo duke improvizuar me
qëllim të justifikimit për mos realizimin e mandatit të ligjor dhe kushtetues. Situatën e
vështirëson edhe më shumë fakti se personeli që mbështet punën e komisioneve është
shumë i kufizuar në numër. Një ekip të vogël prej dy-tre zyrtarëve që komisionet
parlamentare i kanë në dispozicion për asistencë në organizimin dhe menaxhimin e të gjitha
aktiviteteve të komisionit, nuk ka garantuar implementim të mandatit që kanë këto trupa
shumë të rëndësishëm të Kuvendit të Kosovës (Bufi, 2016).
2.5

Grupet parlamentare

Si rezultat i rrethanave politike dhe shpeshherë interesave afatshkurtra të subjekteve
politike, si dhe nga mungesa e demokracisë së brendshme partiake, ka ndikuar që roli i
grupeve parlamentare plurale në Kosovë, të mos mund të krijoj themele të fuqishme në
ndërtimin e një institucioni të lartë përfaqësues, ligjvënës dhe mbikëqyrës. Koalicionet e pa
natyrshme mes partive politike, mungesa e kulturës së debatit parlamentar, mungesa e
instalimit të kulturës së opozitarizmit dhe respektimit të mendimit ndryshe, mos
gatishmëria e ofrimit të alternativave për zgjidhjen e problemeve, trajtimi i çështjeve për
konsum politik ditor, janë disa nga elementet që i kanë karakterizuar rolin e grupeve
parlamentare në zhvillimin e parlamentarizmit në Kosovë (KDI, 2013).
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2.6

Administrata

Ndikimi i politikës në rekrutimin e stafit të administratës së Kuvendit ka ndikuar
negativisht në efikasitetin e punës së administratës dhe në bashkëpunimin mes njësive
organizative. Rekrutimi i stafit përmes porosive nga qarqet politike, duke injoruar
meritokracinë bazuar në përgatitjet profesionale, i kanë dërguar sinjal edhe Komisionit
Evropian, ku disa herë ka ngritur shqetësim për menaxhimin e burimeve njerëzore nga
sekretariati i Kuvendit, si dhe për transparencën e bazuar në meritat gjatë rekrutimit të
stafit. Kjo në kontinuitet ka dëshmuar se mungesa e kapaciteteve profesionale të nevojshme
dhe të domosdoshme për mbështetje të komisioneve parlamentare dhe trupave tjerë brenda
Kuvendit të Kosovës, ka ndikuar në masë të madhe që ky institucion të mos arrijë të kryej
me kompetencë mandatin e tij kushtetuese (KDI, 2013).
2.7

Ligjbërja

• Kuvendi i Kosovës duhet të ngrit kapacitetet profesionale në mbështetje të deputetëve
gjatë fazave të draftimit dhe amendamentimit të projektligjeve;
• Kuvendi duhet të destinoj një shumë të konsideruar të buxhetit të vet për angazhim të
ekspertëve për ndihmë komisioneve parlamentare për amandamentimin e projektligjeve;
• Komisionet parlamentare duhet që për secilin projektligj që bie në fushë veprimtarinë e
tyre, të organizojnë dëgjime publike me qëllim të përfshirjes dhe konsultimit të një numri
sa më të madh të akterëve në procesin ligjbërës.
• Kuvendi në procesin e draftimit të legjislacionit, duhet të realizojë kosultime më të gjera
me organizatat e shoqërisë civile, grupet e interesit dhe qytetarët.
• Kuvendi i Kosovës duhet të jetë më aktiv në marrjen e nismave legjislative (KDI, 2013);
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2.8

Transparenca

• Është një mundësi që të krijohet një kanal televiziv i Kuvendit të Republikës së Kosovës,
ku do transmetoheshin seancat plenare dhe mbledhjet e komisioneve. Ky program do të
mund të transmetonte punimet e Kuvendit edhe përmes internetit;
• Të publikohen raportet financiare të shpenzimeve të Kuvendit të Kosovës (me të dhëna të
detajshme);
• Mbledhjet e Kryesisë së Kuvendit të hapen edhe për pjesëmarrje të organizatave të
shoqërisë civile vendore. Për më tepër Kryesia e Kuvendit të Kosovës duhet që të publikoj
edhe transkriptet nga mbledhjet e saj;
• Të përgatiten dhe publikohen transkriptet nga mbledhjet e komisioneve parlamentare;
• Të publikohen me kohë procesverbalet nga mbledhjet e komisioneve parlamentare (KDI,
2013).
2.9

Zgjedhja e Presidentit

Duke u nisur nga fakti se stabiliteti i pozitës së presidentit të vendit ka reflektuar fuqishëm
edhe në stabilitetin institucional në tërësi, dhe me qëllim që ky post të mos jetë pjesë e
“pazareve” politike të subjekteve politike parlamentare, zgjedhja e presidentit me vota të
drejtpërdrejta nga qytetarët ka mbetur alternativa e vetme (KDI, 2013).
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3

Mjetet e rregullta të kontrollit parlamentar

Si mjete të rregullta nëpërmjet të cilave parlamenti ushtron kontroll mbi veprimtarinë e
qeverisë, siç u theksua edhe më lartë janë: e drejta e parlamentit për miratimin e buxhetit
dhe paraqitja e raporteve periodike të qeverisë në parlament (Bajrami, 2005).
3.1

Miratimi i buxhetit

Duke miratuar buxhetin, parlamenti ushtron kontroll politik ndaj qeverisë dhe punës së saj.
Duke qenë se, lartësia e buxhetit drejpërdrejt e përcakton vëllimin e punës së qeverisë dhe
mundësitë materiale për implemtimin e programit të saj, qeveritë në praktikën
parlamentare, miratimin e buxhetit e kuptojnë si akt vendimtar në punën e tyre. Mos votimi
i buxhetit nga parlamenti mund të jetë burim i krizave qeveritare dhe e konfliktit të qeverisë
me parlamentin, nuk janë të rralla as rastet kur pikërisht për shkak të mos votimit të
buxhetit qeveria jep edhe dorëheqje kolektive në shenjë mosmiratimi të buxhetit të kërkuar
nga ana e parlamentit. Si rregull, buxheti miratohet në fund të vitit vijues, kjo i mundëson
qeverisë që fillimin e vitit pasues ta filloj me buxhet të ri. Duke përcaktuar lartësinë e
buxhetit, parlamenti përcakton të hyrat dhe të dalat e shpenzimeve publike,detyra e
Kuvendit nuk duhet dhe nuk mbaron me ndarjen e fondeve. Përmes mbikëqyrjes së
shpenzimeve të parave publike, Kuvendi duhet të siguroj qeverisje të mirë, transparencë,
zbatim efektiv dhe të përgjegjshëm të buxhetit të cilin e ka aprovuar vetë. Mbikëqyrja e
financave publike në Kuvendin e Kosovës bëhet përmes Komisionit për Buxhet dhe
Financa. Komisioni i Kuvendit për Buxhet dhe Financa është Komision i përhershëm i
përbërë nga 12 anëtarë. Anëtarët e tij vijnë nga të gjitha partitë politike të përfaqësuara në
Kuvend dhe reflekton përbërjen e përgjithshme të Kuvendit, me partinë shumicë në krye të
komisionit. Ky Komision është njëri nga më të rëndësishmit në Kuvend sepse ka autoritet
të shqyrtoj Buxhetin Vjetor të të gjitha Organizatave Buxhetore dhe është i vetmi komision
që ka autoritet t’i bëj rekomandime Kuvendit lidhur me buxhetin nacional. Për më tepër, ky
Komision është i autorizuar të mbikëqyr mënyrën se si ka qenë dhe si është shpenzuar
buxheti. Prandaj, Komisioni ka përgjegjësi të dyfishtë: së pari është i mandatar të merret me
të gjitha çështjet buxhetore dhe së dyti është përgjegjës për shqyrtimin e shpenzimeve
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buxhetore. Shumica e vendeve demokratike kanë krijuar komisione të veçanta parlamentare
përgjegjëse për të mbikëqyrur integritetin, ekonomitetin, efikasitetin dhe efektivitetin e
menaxhimit të financave nga ana e Qeverisë, përmes ekzaminimit të dokumenteve
financiare dhe shqyrtimit të raporteve të zyrës së Auditorit të Përgjithshëm. Një shembull të
tillë e ka ndjekur edhe Kuvendi i Kosovës, kur më 2009 ka themeluar Komisionin për
Mbikëqyrjen e Financave Publike. Komisioni për Mbikëqyrjen e Financave Publike
(KMFP) ka kryesisht rol mbikëqyrës. Komisioni është duke ndërtuar kapacitetet e
nevojshme administrative për të ushtruar funksionin e tij mbikëqyrës. Komisioni e ka të
drejtën të thërret në dëgjime mbikëqyrëse zyrtarët e institucionit, pasqyrat financiare të të
cilëve janë audituar, dhe kërkon llogari për të gjeturat e auditorit. Varësisht nga raporti i
auditorit, Komisioni mund të dale me rekomandime për ndërmarrjen e masave për zyrtarët
të cilët nuk kanë implementuar buxhetin si duhet, ashtu siç parashihet me Ligjin për
buxhetin dhe ligjet tjera mbi financat publike (Doracak: Funksioni mbikëqyrës i
komisioneve parlamentare 2012).
3.2

Paraqitja e raporteve periodike të qeverisë në parlament

Paraqitja e raporteve periodike të qeverisë në parlament përbën njërin prej mjeteve përmes
të cilave parlamenti mbikëqyr punën e qeverisë, pra qeveria është e obliguar që për punën e
saj ta njoftojë parlamentin përmes raporteve periodike për veprimtarinë e saj. Zakonisht
raportet periodike, përfshijnë periudhën prej 6 muajve dhe një viti. Në praktikën
parlamentare është i njohur instituti i kursimit të qeverisë për 100 ditët e para të punës së
saj. Pra gjatë kësaj periudhe qeveria kusehet nga kontrolli parlamentar dhe nga obligimi i
paraqitjes së raporteve për punën e saj (Bajrami, 2005).
Raportet e punës së qeverisë si rregull parashtrohen në formë të shkruar dhe në parlament
prezantohen nga Kryministri. Më rastin e prezantimit të raporteve periodike në parlament
hapet debati parlamentar, në të cilin deputët kane mundësi të parashtrojnë pyetje dhe të
kërkojnë të dhëna plotësuese për punën e qeverisë në tërësi apo të ministrive të caktuara të
saj.
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4

Mjetet e jashtëzakonshme të kontrollit parlamentar

Përveq mjeteve të rregullta të kontrollit parlamentar, parlamenti mund të ushtrojë
kontrollin politik edhe nëpërmjet mjeteve të jashtëzakonshme, të cilat zbatohen prej rasti në
rast, sa herë që deputetët shtrojnë çështjen e përgjegjësisë së qeverisë. Si mjete të
jashtëzakonshme të kontrollit parlamentar konsiderohen: pyetjet parlamentare, interpelanca
parlamentare, komisionet anketuese parlamentare, instituti i votëbesimit dhe ai i shkarkimit
të qeverisë. Në ketë punim do i trajtojm vetëm disa prej instrumenteve të jashtëzakonshme
të kontrollit parlamentar (Bajrami, 2005).
4.1

Pyetjet e deputetëve

Një nga mekanizmat demokratik të mbikëqyrjes parlamentare të Qeverisë nga Kuvendi janë
edhe pyetjet parlamentare. Në praktikat parlamentare kjo formë e mbikëqyrjes në masë më
të madhe shfrytëzohet nga subjektet politike opozitare, por pa i përjashtuar në raste të
caktuara edhe deputetët e pozitës. Me përkufizim, një pyetje parlamentare është një kërkesë
për informim. Parlamentarët mundet rregullisht t’i bëjnë pyetje qeverisë për t’i kërkuar asaj
llogari. Duke i bërë pyetje parlamentare, qeveria është e detyruar të japë një përgjigje, e cila
është njëkohësisht publike. Përgjigjet mund të jenë në dispozicion jo vetëm të autorit të
pyetjes, por të të gjithë parlamentarëve. Rasti më evident është ai i pyetjeve gojore, të cilat
kërkojnë një përgjigje gojore. Gjithashtu, në sajë të pyetjeve, parlamentarët mund t’i
kërkojnë qeverisë të sqarojë pozicionin e saj për një problem të veçantë, ose për drejtimin
politik në mënyrë të përgjithshme. Në praktikat parlamentare pyetjet mund të jenë me gojë
ose me shkrim. Pyetjet parlamentare si një nga format më të rëndësishme të kontrollit
parlamentar ndaj qeverisë kanë vazhduar të gjejnë një përdorim mjaft të shpeshtë edhe nga
deputetët e Kuvendit të Kosovës. Me rregulloren e punës së Kuvendit të Kosovës
rregulohet procedura parlamentare e parashtrimit të pyetjeve parlamentare. Më dispozita të
kësaj rregullore, per secilën mbledhje të Kuvendit është paraparë gjashtëdhjetë (60) minuta
kohë për pyetje parlamentare. Deputeti për një mbledhje plenare mund të parashtrojë më së
shumti dy pyetje. Secili deputet mund t’i bëjë pyetje për përgjigje me gojë një anëtari të
Qeverisë, me kusht që pyetja parlamentare të jetë parashtruar paraprakisht me shkrim në
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Zyrën për Propozime dhe Parashtresa të Kuvendit, më së paku dyzet e tetë orë para fillimit
të mbledhjes. Deputeti pyetjen e parashtruar me shkrim e paraqet edhe me gojë në
mbledhje, në kohën e rezervuar për pyetje parlamentare. Pyetja me gojë nuk mund të zgjasë
më shumë se dyminuta. Përgjigjja e anëtarit të Qeverisë nuk mund të jetë më e gjatë se tre
minuta. Deputeti ka të drejtë t’ia bëjë me gojë edhe një pyetje plotësuese anëtarit të
Qeverisë, e cila nuk mund të zgjasë më shumë se një minutë.
Një përgjigje plotësuese me gojë e anëtarit të Qeverisë nuk mund të zgjasë më shumë se dy
minuta. Deputeti, i cili e ka parashtruar pyetjen sipas Rregullores së Kuvendit, ka të drejtë
ta paraqesë pyetjen edhe kur anëtari i Qeverisë mungon ose nuk e ka përgatitur përgjigjen.
Pyetjen parlamentare të deputetit, që i drejtohet Kryeministrit, ai ka të drejtë t’ia kalojë një
ministri, varësisht nga vlerësimi i tij. Kur pyetja e deputetit nuk merr përgjigje brenda dy
seancave të radhës, publikohet në Revistën e Kuvendit dhe në faqen zyrtare elektronike të
Kuvendit, kurse Zyra për Informim e Kuvendit e lëshon një njoftim për media, brenda 24
orëve, pas mbledhjes së dytë. Më rregulloren e Kuvendit të Kosovës përcaktohet se deputët
mund t’i parashtrojnë pyetje me shkrim Kryeministrit ose ndonjërit nga ministrat, për
fushën e tij të përgjegjësisë. Përgjigjja jepet brenda dy javësh pas datës së parashtrimit të
pyetjes dhe evidencohet në procesverbalin e mbledhjes plenare të radhës së Kuvendit. Lista
e pyetjeve, për të cilat nuk është dhënë përgjigje brenda kohës së caktuar, publikohet në
Buletinin e Kuvendit dhe u dërgohet deputetëve. Deputetët e Kuvendit të Kosovës gjatë
ushtrimit të kompetencave të tyre në mbikëqyrjen parlamentare të Qeverisësi formën më të
shpeshtë i përdorin pyetjet parlamentare. Megjithatë problem i zakonshëm është mungesa e
ministrave në seanca plenare për t’iu përgjigjur pyetjeve të deputetëve (Bajrami, 2005).
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4.2

Interpelanca parlamentare

Një ndër mjetet e jashtëzakonshme përmes të cilave parlamenti mbikëqyr punën e qeverisë
konsiderohet interpelanca parlamentare, të cilën shumica e shteteve e trajtojnë edhe si
kategori kushtetuese. Interpelanca parlamentare, nënkupton seancën apo diskutimin që
ngritet nga mocioni i numrit të caktuar i deputetëve dhe që i adresohet kryeministrit,
ministrit ose titullarit tjetër public lidhur më përgjegjëgjistë e tyre eventuale, ketë
përkufizim e hasim në librin e Profesor Dr. Arsim Bajramit - Demokracia Parlamentare. Në
Rregulloren e Kuvendit të Shqipërise përcaktohet se interpelanca është kërkesa me shkrim
drejtuar Kryeministrit ose çdo anëtari tjetër të Këshillit të Ministrave për të marrë
shpjegime për motivet, synimet dhe qëndrimin e Këshillit të Ministrave ose lidhur me
aspekte të rëndësishme të veprimtarisë së tyre. Ndërsa Rregullorja e Punës e Kuvendit të
Republikës së Kosovës nuk jep ndonjë përkufzim të interpelancës, mirëpo përcakton që një
grup parlamentar ose gjashtë (6) e më shumë deputetë mund të parashtrojnë kërkesë për
interpelancë për ta shqyrtuar një çështje, që lidhet me punën e Qeverisë ose të një Ministrie.
Sipas Rregulores së Kuvendit të Kosovës, mocioni për interpelancë paraqitet në formë të
shkruar, dhe përmban (Osmanaj & Osmanaj, 2013):
a) formulimin e saktë të çështjes për interpelancë;
b) arsyetimin për mocionin;
c) emrin dhe nënshkrimin e të autorizuarit të grupit parlamentar;
d) tekstin e mocionit, që propozohet për votim.
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Punimet e Kuvendit për shqyrtimin e një interpelance mund të zgjasin deri në tri (3) orë. Në
rast se ka më shumë kërkesa të grupeve parlamentare për interpelancë, Kryesia ia
mundëson secilit grup ta shfrytëzoje të drejtën e interpelancës në njërën nga mbledhjen e
radhës, sipas radhës së parashtrimit të kërkesës. Mocioni për interpelancë i dorëzohet
Kryetarit të Kuvendit. Kryetari, brenda dy ditësh, pas marrjes, ia përcjell Kryeministrit ose
ministrit, të cilit i drejtohet mocioni. Kryeministri ose ministri është i detyruar ta shqyrtojë
mocionin brenda shtatë (7) ditësh. Interpelanca vihet në rendin e ditës së mbledhjes plenare
në afat prej shtatë (7) ditësh, pasi të merret përgjigjja nga Qeveria. Nëse Qeveria, brenda
këtij afati, nuk e dërgon përgjigjen për interpelancën, ajo vihet pikë e fundit e rendit të ditës
së mbledhjes plenare të Kuvendit, që është në zhvillim e sipër.
Nëse Kuvendi nuk është duke mbajtur mbledhje, ajo vihet si pikë e parë në rendin e ditës së
mbledhjes së parë të radhës së Kuvendit. Grupit parlamentar, që e ka propozuar
interpelancën, i jepet fjala në fillim dhe në mbarim të debatit. Ky grup në fillim të debatit
ka në disponim dhjetë (10) minuta dhe në fund të debatit, pesë (5) minuta. Kryeministri ose
ministri, të cilit i parashtrohet interpelanca, e paraqet dhe e arsyeton qendrimin e Qeverisë
për çështjen e shtruar në interpelancë. Koha e diskutimit për Kryeministrin ose për
ministrin është pesëmbëdhjetë (15) minuta. Koha e ndarë për interpelancë e reflekton
përfaqësimin e grupeve parlamentare në Kuvend. Koha e diskutimit të Kryeministrit ose e
ministrit merret nga koha e ndarë për pozitën. Deputetët pa grup parlamentar mund ta
shfrytëzojnë të drejtën e fjalës, deri 2 minuta. Debati i interpelancës nuk mund të vazhdojë
në një mbledhje tjetër të Kuvendit (Doracak: Funksioni mbikëqyrës i komisioneve
parlamentare 2012).
Interpelanca nuk mund të parashtrohet për çështje të njëjtë më shumë se dy here gjatë një
viti kalendarik. Pra, më rregulloren e punës së Kuvendit të Kosovës, është e paraparë kjo
procedure lidhur me interpelancën parlamentare. Rregullat procedurale për përdorimin e
interpelancës parlamentare janë mjaft të ngjajshme në shtetet e ndryshme. Pjesa më e
madhe e shteteve të drejtën e parashtrimit të mocionit të interpelancës parlamentare ia
njohin numrit prej 5 deri në 10 deputetëve. Në disa shtete, e drejta e ngritjes së
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inerpelancave parlamentare, i njihet edhe grupit parlamentar që vepron brenda parlamentit.
Kurse, në një numër të vogël të shteteve, mocioni i interpelancës është e drejtë individuale
dhe mund të parashtrohet nga çdo deputet. Në Shqipëri ekziston e drejta individuale e çdo
deputeti për të ngritur interpelancenparlamentare, në rregulloren e punës së Kuvendit të
Shqipërisë është përcaktuar se interpelanca bëhet nga çdo deputet ose grup deputetësh,
ndërsa për zhvillimin e interpelancës për çështje urgjente në rregulloren e Kuvendit të
Shipërisë është percaktuar se ajo mund të ngrihet nga një kryetar grupi parlamentar ose 7
deputetë. Çdo kryetar grupi parlamentar nuk mund të kërkojë më shumë se një interpelancë
për çështje urgjente për një muaj dhe çdo deputet nuk mund të nënshkruajë më shumë se
një interpelancë të tillë për një muaj. (Osmanaj, E. & Osmanaj, L. (2013). Ndryshe nga
Shqipëria, në Maqedonia depuetëve nuk i njeh të drejta individuale për të ngritur çështjen e
interpelancës parlamentare, më rregulloen e punës së Kuvendit të Maqedonisë është
percaktuar kësisoj. Interpelancë mund të paraqesin së paku pesë deputetë për punën e
bartësit të funksionit publik, për Qeverinë dhe çdo anëtari të saj veçmas, si dhe për çështje
lidhur me punën e organeve shtetërore (Osmanaj, E. & Osmanaj, L. (2013).
4.3

Organizimi i interpelancave në Kuvendin e Kosovës

Në krahasim me legjislaturat e kaluara ku instituti i interpelances është shfrytëzuar
minimalisht nga ana e subjekteve politike parlamentare në Kuvendin e Kosovës, viteve të
fundit kjo situate ka filluar të ndryshojë, kështu nga viti 2011 janë organizuara disa
interpelanca parlamentare. Gjatë vitit 2012, ishin gjithsej katër interpelanca të thirrura nga
opozita. Zëvendës kryeministrja Edita Tahiri ishte në interpelancë për çështjen e të
pagjeturve, ministri i Zhvillimit Ekonomik, Besim Beqaj për privatizimin e distribucionit të
KEK-ut, ministrja e Tregtisë dhe Industrisë Mimoza Kusari Lila për çështjen e çimentos
dhe ministri i Punëve të Jashtme, Enver Hoxhaj, për gjendjen në politikën e jashtme të
Kosovës. Interpelancat e fundit të cilat janë organizuara gjatë këtij gjashtëmujorit janë, ajo
kundër ministrit të punëve të brendshme Bajram Rexhepit më kerkësen e Lëvizjes
Vetvendosjes,Interpelanca kishte të bëjëme dyshimet për keqpërdorimet në Ministrinë e
Punëve të Brendshme, përfshirë Kontratën e pasaportave biometrike me kompaninë
austriake (OESD). Mandej ajo kundër ministrit të shëndetësisë Ferid Agani, më kerkesën e
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deputetës Time Kadriaj mbështetur edhe nga 9 deputetë tjerë, interpelanca tjetër ishte ajo
kundër ministrit të Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, sipas kërkesës së deputetit Burim
Ramadani, mbështetur edhe nga 7 deputetë tjerë, lidhur me shpërndarjen dhe përdorimin e
drogave në shkollat fillore dhe të mesme të Kosovës. Rritja e shfrytëzimit të këtij
instrumenti të kontrollit parlamentar, tregon për rritjen e kërkesës për llogaridhënie dhe
transparencë në politikën kosovare, mirëpo shumë analist dhe njohës të së drejtës
kushtetuese vlerësojnse opozita më shumë organizimin e interpelancave e bënë për
marketing të partive politike të tyre.
- Dallimet mes instrumentit të pyetjeve parlamentare dhe instrumentit të interpelancës
parlamentare.
Përkundër dallimeve të cilat ekzistojn mes pyetjeve parlametare dhe interpelancës, shumë
autore që janë marrë me klasifikimin e instrumenteve të kontrollit parlamentar, e radhisin
interpelancën parlamentare së bashku më pyetjet e deputetëve, si mjet për kontrollin
individual të qeverisë. Mirëpo, interpelanca nuk mund të thuhet që ka karakter individual,
sepse shumica e kushtetutave, të drejtën e përdorimit të këtij instrumenti e njohin vetëm për
numrin e caktuar të deputetëve. Pra,ndryshe nga pyetjet parlamentare të cilat mund ti
ushtroj çdo deputet individualisht. Për dallim nga instituti i pyetjeve parlamentare,
interpelanca nuk ka karakter kryesisht informativ, por kryesisht politik dhe shtron çështjen
politike për lëshimet inividuale ose kolektive të qeverisë. Si një procedurë e pavarur,
interpelanca merr shpesh formën e një kërkese për informacion me shkrim me synimin për
të bërë një debat. Megjithëse procedurat e përdorura për drejtimin e një debati janë të
ngjashme me procedurën e përdorur për përgjigjet me shkrim, rregulla të ndryshme
zbatohen për përgjigjen e qeverisë (Doracak: Funksioni mbikëqyrës i komisioneve
parlamentare 2012). Interpelancat dallohen shpesh prej pyetjeve të zakonshme nga
përmbajtja e tyre, në masën ku ato trajtojnë probleme të rëndësisë kombëtare.
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4.4

Instituti i votëbesimit të qeverisë

Instituti i votëbesimit të qeverisë paraqet institutin kryesor të kontrollit parlamentar, me të
cilin shtrohet përgjegjësia politike e qeverisë në parlament. Instituti i votëbesimit është një
institut tipik i formës së qeverisë parlamentare dhe gjysmëpresidenciale. Këtu është fjala
për një akt nëpërmjet të cilit parlamenti tregon se ka humbur besimin ndaj qeverisë.
Mocioni i mosbesimit mund të propozohet kundër qeverisë (ose kryeministrit, nëse raporti i
besimit shtrohet për të) ose në disa vende kundër një ministri të vetëm nëse mocioni
miratohet, qeveria ose ministri kundër të cilit është propozuar mocioni duhet të shkarkohet.
Në disa kushtetuta, sipas formës së qeverisë, kur kryeministri është zgjedhur drejtpërdrejt
nga populli, miratimi i mocionit të mosbesimit shkakton, përveç dorëheqjes së qeverisë,
shpërndarjen e parlamentit dhe zgjedhje të reja. Mocioni paraqitet nga një numër i
përcaktuar deputetësh (shpesh të paktën 10) dhe miratohet me shumicën absolute të
deputetëvë (në disa vende për shkak të stabilitetit parashikohen edhe 2/3 e anëtarëve të
parlamentit).
Mocioni i parë i mosbesimit ka qenë votuar më 1784, kur qeverisë angleze i është votuar
votëbesimi në Dhomën e ulët, për shkak të humbjes në betejën e Yorktown gjatë Luftës së
Pavarësisë amerikane, Parlamenti britanik vendosi që “can no longer repose confidence in
the present ministers” (nuk mund t’u japim besim ministrave aktual). Pas këtij votimi,
kryeministri Frederick North i kërkoi mbretit George III të pranonte dorëheqjen e tij. Që
nga kjo kohë mund të thuhet se fillon kontrolli politik i qeverisë nga parlamenti.
Votëbesimi i qeverisë paraqet një kërcenim permanent ndaj qeverisë me të cilin parlamenti
asaj mund t’i marrë votëbesimin e dhënë me rastin e zgjedhjes dhe t’ia marrë mandatin para
përfundimit të tij. (Osmanaj & Osmanaj, 2013). Pikërisht, për shkak të kësaj qeveria
gjithmonë duhet të jetë e kujdeshme të ruajë përkrahjen e shumicës parlamentare dhe të
mbrohet nga rirreshtimet në parlament dhe kolalicionet e reja, të cilat asaj mund t’i marrin
besimin me një shumicë parlamentare (Osmanaj & Osmanaj, 2013).
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Mocioni i votëbesimit të qeverisë paraqet kategori kushtetuese, gati në të gjitha shtetet
parlamentare. Shumica e kushtetutave të shteteve, caktojnë kushtet e perdorimit të mocionit
të votëbesimit, procedurat që ndiqenmë ketë rast, pasojat juridike që tërheqë në vete marrja
e votëbesimit të qeverisë etj. Kushtetuta e Republikës së Kosovës në nenin 65, pika 8
përcakton se, Kuvendi zgjedh qeverinë dhe shpreh mosbesimin ndaj saj. Më rregulloren e
punës së Kuvendit të Kosovës është percaktuar se me propozimin e një të tretës (1/3),
përkatësisht të 40 deputetëve të Kuvendit, mund të merret mocioni i mosbesimit për
Kryeministrin. Mocioni i mosbesimit, i nënshkruar nga së paku një e treat (1/3),
përkatësisht nga 40 deputetë, pranohet kur për të voton shumica e të gjithë deputeteve të
Kuvendit. Mocioni i mosbesimit vihet në rendin e ditës, jo me vonë se pesë (5) ditë dhe jo
më herët se dy (2) ditë nga dita e parashtrimit të tij. Nëse mocioni i mosbesimit votohet për
Qeverinë në tërësi, Qeveria konsiderohet në dorëheqje. Nëse mocioni i mosbesimit dështon,
një mocion tjetër i mosbesimit mund të parashtrohet vetëm pas nëntëdhjetë (90) ditëve të
ardhshme.
4.5

Rasti i Shqipërisë

Në Shqipëri,në mbështetje të nenit 105 të Kushtetutës, jo më pak se një e pesta e të gjithë
deputetëve ka të drejtë të paraqesë për votim në Kuvend mocion mosbesimi ndaj
Kryeministrit në detyrë, duke propozuar njëkohësisht një Kryeministër të ri. Mocioni i
mosbesimit duhet të përmbajë nënshkrimet e deputetëve dhe të jetë i arsyetuar. Me
paraqitjen e mocionit të mosbesimit, Kryetari i Kuvendit njofton menjëherë Kryeministrin
dhe thërret Konferencën e Kryetarëve për të përcaktuar datën dhe kohën për zhvillimin e
mocionit. Paraqitja e mocionit në seancë plenare bëhet jo më vonë se 7 ditë nga depozitimi
i tij dhe votimi nuk mund të bëhet pa kaluar 3 ditë nga paraqitja e tij në seancë plenare.
Seanca plenare, e përcaktuar për zhvillimin e mocionit të mosbesimit, fillon me paraqitjen e
mocionit për jo më shumë se 5 minuta nga përfaqësuesi i nënshkruesve të tij dhe vijon me
zhvillimin e debatit për të. Në përfundim të debatit ka të drejtë të flasë përfaqësuesi i
nënshkruesve të mocionit jo më shumë se 10 minuta. Kuvendi mund të votojë një mocion
mosbesimi ndaj Kryeministrit vetëm duke zgjedhur me votat e më shumë se gjysmës së të
gjithë anëtarëve të tij një Kryeministër të ri. Presidenti i Republikës dekreton shkarkimin e
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Kryeministrit në detyrë dhe emërimin e Kryeministrit të zgjedhur jo më vonë se 10 ditë nga
data e votimit të mocionit të mosbesimit në Kuvend. Në rastin kur mocioni i mosbesimit
nuk miratohet, nënshkruesit e tij nuk mund të paraqesin dhe as t’i bashkohen ndonjë
mocioni tjetër mosbesimi brenda të njëjtit sesion. Deri tani vetëm një mocion mosbesimi ka
qenë miratuar, më 5 tetor 1962, kur u rrëzua qeveria e parë Pompidou për shkak të vendimit
të gjeneralit De Gol për mbajtjen e referendumit përzgjedhjen e presidentit të Republikës
me votim të drejpërdrejtë nga populli (Doracak: Funksioni mbikëqyrës i komisioneve
parlamentare 2012).
4.6

Shkarkimi i Qeverisë

Njëri ndër instrumentet e jashtëzakonshme të kontrollit parlamentar konsiderohet edhe
instituti i shkarkimit të qeverisë. Kështu nëse votohet mocioni i mosbesimit në parlament,
atëherë sipas ligjit qeveria konsiderohet e shkarkuar. Pra shkarkimi paraqet një lloj
sanksioni që parlamenti ndërmerr ndaj qeverisë, si pasojë e mos realizimit të programit, i
cili më parë ka marrë besimin në parlament. Ky instrument është karakteristik si e vendeve
më sistem presidencial të qeverisjes, po ashtu edhe atyre më sistem parlamentar të përzier,
mirëpo nuk është i njëjtë në të dy vendet. Kështu në sistemet tipike parlamentare,
parlamenti është i vetmi organ që ka të drejtë të bëjë shkarkimin e qeverisë, p. sh., në rastet
e votimit të mosbesimit të kryeministrit ose qeverisë në tërësi nga parlamenti, në rastet e
shpërndarjes së parlamentit etj. Ndërsa në shtetet me sistem të përzier parlamentarpresidencial, shkarkimi i qeverisë për shkak të sistemit bicefal ekzekutiv, bie në duart e
presidentit dhe parlamentit. Të dy këto organe mund të kërkojnë shkarkimin e kryeminstrit
dhe të qeverisë në tërësi në bazë të kompetencave kushtetuese. Qysh dihet, president në
shtetet e tilla është shefi ekzekutivit dhe si i tillë ai mundet në çdo kohë të kërkojë
dorëheqjen e kryeminstrit dhe të qeverisë në tërësi. Të njëjtën të drejtë e ka edhe
parlamenti, i cili ushtron kontroll parlamentar dhe mund të votojë në mosbesimin e
qeverisë. Shkarkimi i qeverisë, në sistemet presidenciale, është e drejtë ekskluzive e
presidentit, i cili pa e konsultuar parlamentin, mund të shkarkojë kryeminstrin dhe ministrat
e caktuar të qeverisë (Rregullore e Kuvendit të Republikës së Kosovës 2010).
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4.6.1 Rasti i shkarkimit të Qeverisë së Kosovës
Ngjarja e fundit lidhur me shkarkimin e Kuvendit tw Kosovës bëri një bujë mjaftë të madhe
mediatike kudo. Kuvendit i Kosovës me 78 vota për, rrëzoi qeverinë e Kosovës të
udhëhequr nga Isa Mustafa. Mocioni i mosbesimit i paraqitur u iniciua nga partitë politike
opozitare, por në seancë u mbështet edhe nga deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës,
që ishte partnere e koalicionit me LDK-në në qeveri. Me rrëzimin e qeverisë Mustafa tani
është në dorën e Presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi që të shpërbëjë Kuvendin dhe të
shpallë zgjedhje të jashtëzakonshme. Ai mund ta mandatojë edhe dikë tjetër për formimin e
qeverisë. Nëse Presidenti vendos që të shpallë zgjedhje të jashtëzakonshme, atëherë ato
duhen mbajtur jo më larg se 40 ditë nga shpërbërja e Kuvendit. Mosfunksionimi i
legjislativit, ekzekutivit dhe mungesa e vendimmarrjes në interes të vendit, marrëveshja e
Asociacionit të Komunave me shumicë serbe, që rezultoi që është shkelur kushtetuta,
demarkacioni që i humb territor Kosovës. Gjithashtu ngecja në liberalizim, moszhvillim
ekonomik, ikja e mbi 200 mijë qytetarëve të Kosovës si rezultat i papunësisë së madhe
Kryeministri në detyrë Isa Musata tha se dobësitë dhe keqpërdorimet që janë krijuar nga
qeverisjet e kaluara t'i vishen kësaj qeverie, kjo është sjellje e papranueshme. Vlerësoj se
peticioni për rrëzimin e qeverisë ka për pasojë destabilimin e vendit, përmes krijimit e
mosbesimit në institucione dhe vakuumin institucional, sikundër që ka për qëllim fshehjen
e aferave korruptive që janë krijuar nga qeveritë e kaluara”, tha Isa Mustafa. ( B.Shehu
2017- Kuvendi i Kosovës shkarkon qeverinë Mustafa )
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5

DEKLARIMI I PROBLEMIT

Autorë dhe studiues të ndryshëm plolitik janë marrur me çështjet që kanë të bëjnë me
Parlamentin Kosovar si dhe parlamentet e ndryshme në botë. Por veçanërisht për Kuvendin
e Kosovës në masë të madhe për ligjet dhe rezulutat e ndryshme parlamentare na informon
Rregullorja e Kuvendit të Kosovës.
Rregullorja e Republikës së Kosovës tregon rolin mbikqyrës të parlamentit mbi qeverinë,
rolin e deputetëve, komisioneve dhe grupeve parlamentare.
Gjithashtu ajo si bazë themelore ka kushtetutën si aktin më të lartë juridik.
Ligjet dhe rezulutat të cilat aprovohen dhe ndryshohen janë gjithmonë në relacion të
drejtëpërdrejtë me kushtetutën e Kosovës.
Egzona Osmanaj është njëra nga studentet e cila ka pasur si hulumtim rolin mbikqyrës të
parlamentit mbi qeverinë dhe ajo ka arritur në përfundim se, fillimisht duhet të bëhen
ndryshime në sistemet edukimo-arsimore në mënyrë që populli të vetëdijësohet me ngjarjet
dhe përcaktimet politike që ai/ajo i voton për përfaqësim të vendit.
Instituti Demokratik i Kosovës (KDI) është një tjetër hulumtim për ngjarjet dhe formimin e
kuvendit kosovar në vite të ndryshme kohore zhvillimore.
Ky institut u morë mendon se Kuvendi i Kosovës duhet të zhvillojë debate përmbajtësore
për çështje vitale të vendit dhe të merr vendime konform kompetencave kushtetuese që ka
si dhe kabineti qeveritar duhet të rrisë shkallën e përgjegjësisë për t’iu përgjigjur pyetjeve
parlamentare.
Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID) ka qenë pjesë e një
doracaku lidhur me funksionimit mbikqyrës të komisionve parlamentare. Planet e punës së
komisioneve bazohen kryesisht në Programin vjetor legjislativ të Qeverisë së Kosovës.
Bazuar në Rregulloren e Punës së Qeverisë së Kosovës, në dhjetor të çdo viti, Qeveria është
e obliguar që të aprovojë programin legjislativ, i cili përmban listën e të gjitha
projektligjeve, ndarjen e tyre sipas ministrive përgjegjëse për hartimin e tyre dhe datat se
kur projektligjet parashihet të pranohen në Qeveri.
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6

METODOLOGJIA

Ky punim përfshin kompetencat e parlamentit të Kosovës dhe rolin mbikqyrës të
parlamentit mbi qeverinë. Ky punim është përgatitur me anë të materialeve të ndryshme
politike, jam munduar të përdor teknika cilësore dhe jam përqëndruar në parlamentin e
Kosovës dhe mjetet e zakonshme dhe të jashtëzakonshme paralamentare. Si të dhëna
primare janë përdorur librat, websajtet, rregullorja e Republikës së Kosovës dhe pjesa
televizive. Një pjesë e konsiderueshme e të dhënave sekondare janë siguruar nëpërmjet
shfrytëzimit të bibliotekave elektronike. Studimi është në radhë të parë informues, jo
sipërfaqësor, njëkohesisht përfshin dhe një sërë analizash praktike që gjithë secili mund t’i
kuptoj lehetësisht.
6.1

Objektivi i studimit
•

Parlamenti dhe roli i tij.

•

Mbikqyrja e qeverisë nga ana e Parlamentit.

•

Mjetet e zakoshme dhe të jashtëzakonshme parlamentare.

6.2

Qëllimi i studimit

Ky studim ka si qëllim të përcaktoj rëndësinë e Parlamentit dhe rolin mbikqyrës ndaj
qeverise si dhe rritjen e produktivitetit dhe efikasitetit.
Studimi synon:
•

Të kuptojme rolin e parlamentit.

•

Mbikqyrjen e qeverisë.

•

Dhënien e disa konkluzioneve dhe rekomandimeve për përmirësimin e gjendjes.
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7

KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME

Demokracitë e sotme parlamentare karakterizohen nga mënyra se si vendimmarrja politike
ndahet midis parlamentit dhe qeverisë. Ndonëse funksionet tradicionale të këtyre dy degëve
të qeverisjes janë të strukturuara formalisht në kushtetutën e një vendi, realiteti është më
shumë një ndërveprim midis tyre. Ndarja e pushteteve e realizuar në praktikë parashikon që
Kuvendi (legjislativi) të monitorojë dhe të kontrollojë mënyrën se si Qeveria (ekzekutivi)
vë në zbatim kuadrin ligjor të nxjerrë nga Parlamenti. Që kjo të bëhet efektive Kuvendit i
janë dhënë një sërë kompetencash kontrolli. Pra, Kuvendi zotron një sërë mekanizmash
ligjorë kontrolli, të cilat i ushtron mbi pushtetin ekzekutiv dhe institucione të tjera qendrore
të rëndësishme kushtetuese ose të krijuara me ligj. Kjo nxjerr në pah pozitën e tij të
konsoliduar si një organ qendror kushtetues me pushtet përveçse ligjvënës, ashtu dhe
kontrollues, por kjo gjithmonë e parë nën dritën e parimit të ndarjes së pushteteve. Pra,
arrihet në përfundimin se roli i Kuvendit nuk qëndron vetëm në bërjen e ligjeve, por edhe
në kontrollin dhe drejtimin politik të vendit.
Kontrolli parlamentar ndaj qeverisë është kompetencë e garantuar me Kushtetutën e
Republikës së Kosovës. Pavarësisht kompetencave kushtetuese, Kuvendi i Kosovës ende
nuk po mund të gjejë forma dhe vullnet për ushtrimin e tyre, me theks të veçantë rolin
mbikëqyrës mbi pushtetin ekzekutiv. Pavarësisht dispozitave kushtetuese, ka mungesë të
mbikëqyrjes efikase të parlamentit mbi ekzekutivin e vendit. Seanca pyetjesh si formë e
mbikëqyrjes shfrytëzohen mjaft shpesh, ndërsa kabineti qeveritar vazhdon ti injoroj ato.
Hezitimi i ministrave të kabinetit qeveritar për t’iu përgjigjur pyetjeve parlamentare të
deputetëve,hezitimi i tyre për të qenë present në séance plenare kur trajtohen çështje që
dalin nga fushë veprimtaria e tyre, mos përgjigja ndaj ftesave të komisioneve parlamentare
për të raportuar në mbledhjet e tyre e deri tek injorimi i rekomandimeve apo qëndrimeve që
dalin nga institucioni më i lartë përfaqësues në vend, janë raste të cilat dëshmojnë qartë për
pamundësi të ushtrimit të kompetencave kushtetuese të mbikëqyrjes së ekzekutivit nga ana
e legjislativit.
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- Kuvendi i Kosovës përmes trupave të tij, duhet të dëshmojë vullnet dhe gatishmëri në
monitorimin e zbatimit te ligjeve dhe thirrjes në përgjegjësi për institucionet që kanë
kompetencë për t’i implementuar ligjet.
- Duhet të rritet mbështetja materiale dhe profesionale për komisionet parlamentare në
fushën e monitorimit të zbatimit të ligjeve.
- Komisionet parlamentare, procesin e monitorimit të zbatimit të ligjeve duhet ta ushtrojnë
në mënyrë më gjithëpërfshirëse, duke u angazhuar edhe në terren për të parë nga afër sfidat
objektive, që ligjet e caktuara hasin gjatë implementimit në praktikë.
- Qeveria e Kosovës duhet të zbatojë të gjitha rekomandimet që dalin nga procesi i
monitorimit të zbatimit të ligjeve, nga ana e Kuvendit të Kosovës.
- Institucionet ekzekutive duhet ndërmarrin të gjitha masat në implementimin e të gjitha
dispozitave ligjore që dalin nga legjislacioni i aplikueshëm në Kosovë.
- Institucionet lokale ekzekutive duhet të ngrisin kapacitetet profesionale brenda shërbimit
civil, për zbatimin e ligjeve që bie në kompetencën e tyre.
-Deputetët duhet të promovojnë debat në Kuvend për çështje që kanë rëndësi të madhe për
qytetarët e Kosovës;
- Kabineti Qeveritar duhet të rrisë shkallën e përgjegjësisë për t’iu përgjigjur pyetjeve
parlamentare;
- Kuvendi duhet të gjejë forma për të siguruar që anëtarët e kabinetit qeveritar tu përgjigjen
pyetjeve të deputetëve;
-

Deputetët

duhet

të

kërkojnë

informacione

nga

qeveria

jo

vetëm

përmes

pyetjeveparlamentare por edhe përmes kërkesave për raporte të shkruara;
- Deputetët dhe Grupet parlamentare duhet të shfrytëzojnë më shpesh instrumentin e
mbikëqyrjes parlamentare ndaj Qeverisë, përmes Interpelancave (KDI, 2013).
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